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ABSTRAKT
Punimi i diplomës me temen ‘‘Organizimi i Ndërtimit të Shkollës” nga lënda
Organizimi dhe Teknologjia e Ndërtimit, pasqyron njohuritë e përgjithshme mbi
menaxhimin, menaxhimin e projektit, dhe në vecanti organizimin e ndërtimit, njëherit
spjegon llojet dhe specifikat e tyre. Sipas normave ndërkombëtare organizimi i punëve
në punishte është trajtuar me rëndësi të vecantë, sidomos faktorët që ndikojnë në jetën
dhe shëndetin e njeriut dhe rrethines së punishtes, duke përfshi qysh me informatat e
sigurisë për rreth kantierit, kushtet informuese për siguri, ndihmën e parë. Një
organizim i menduar më pare ndikon në përfundimin e projektit në kohë dhe duke ju
evituar problemeve të mundshme në punë.
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1. HYRJE
Organizimi është një fushë me koncept të gjërë në ndërtimtari nga e cila varen shumë
hapa rreth funksionimit të një projekti ashtu siç është paraparë. Në gjithë botën i
kushtohet kujdes i veçantë menaxhimit dhe organizimit për një projekt, mirëpo Kosova
si një vend në zhvillim është duke e kuptuar rëndësin e organizimit dhe menaxhimit si
diçka të pa shmangshme dhe të domosdoshme që projekti të rrjedhë sipas mënyrës së
drejtë. Nga ana tjetër struktura e punimit të diplomës përbëhet prej dy pjesëve: pjesës
teorike dhe asaj praktike. Pjesa teorike shtjellon në pika të shkurta proceset e
organizimit të projektit dhe menaxhimit të tij. Kur dihet se menaxhimi dhe organizimi i
ndërtimit është lami me koncept të gjërë dhe mjaftë ndërlikues. Pjesa praktike përfshinë
proceset e organizimit të punishtes dhe udhëheqjes së projektit. Në kuadër të punimit të
diplomës janë të paraqitura edhe ilustrime të ndryshme si: figura, vizatime dhe të dhëna
konkrete, të cilat me shpjegimet e tyre figurative ndikojnë në nxitjen e kuptimit e
organizimit si tërsi.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1. Njohuri të përgjithshme për menaxhimin dhe organizimin
Menaxhimi është aktivitet shoqëror brenda organizatës, me anën e të cilit realizohet
tërësia e proceseve vendim-marrëse, të dedikuar për aritjen e qëllimeve. Për
menaxhimin kanë dhënë përkufizime të ndryshme shumë autorë. Sipas L.Daft
menaxhimi është arritje e qëllimeve organizative në mënyrë të efektshme dhe efikase
nëpërmes planifikimit, organizimit, udhëheqjes dhe kontrollit të resurseve organizative.
Një definicion tjetër e përshkruan menaxhimin si proces të konvertimit të
informacioneve në akcion (Forrester, 1961). Në anën tjetër teoricienti i njohur i
menaxhimit Drucker shkruan se menaxhimi është funksion që përfshin kryerjen e
punëve përmes njerëzve të tjerë. Menaxhimi është një veprim i përbërë dhe i
përmbledhur në një tërësi të cilin e quajmë sistem. Sistemi është çfarëdo tërësie e
përbërë prej elementeve të ndërlidhura mes veti që kryejnë një funksion në rrethinën e
caktuar (Drucker, 1968).
2.2 Kuptimi i projektit
Projekti është tërësia e aktiviteteve që ndërmiren për të realizuar një qëllim të caktuar në
një interval kohor. Fjala projekt rrjedh nga fjala latine “Projicere” që do të thotë “hedh,
përpara dikuj, shtrij, zgjas”. Projekti është një përpjekje për të përmbushur objektivat
specifike nëpërmjet një pakete unike detyrash të ndërlikuar dhe përdorimit efektiv të
burimeve (Rodosek, 1989). Veçoria e tij është njëhershmëria, mungesa e rutinës dhe
përsëritjes. Për të kuptuar projektin së pari duhet t’i dallojmë dy kategori veprimesh. Në
kategorinë e parë hyjnë veprimet rutinore që i kryejmë për çdo ditë. Në këto veprime
veçohet kontinuiteti. Në kategorinë e dytë hyjnë veprimtaritë të cilat realizohen në një
interval të kufizuar kohorë. Këto veprime mund të quhen një projekt, pasi që ato
realizohen, në arsye dhe rethana të ndryshme. Projektet janë detyra në ndërmarrje, të
cilat janë të karakterizuara nga këto veti apo cilësi:
1. Janë të kufizuara në kohë
2. Kanë një synim të caktuar
3. Janë të veçanta dhe nuk janë detyra rutinore
4. I kanë resurset e definuara qartë dhe të kufizuara
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Faza e zbatimit: Sistemi i zgjedhur ndërtohet dhe shpërndahet. Detyrat kryesore që
kërkohen të përmbushen gjatë kësaj faze janë: alokimi i detyrave për anëtarët e grupit
dhe kontraktorët ashtu siç është planifikuar më pare, kontrolli i cilësisë së produktit të
projektuar më parë, shpërndarja e produktit të kontraktuar si dhe kërkimi për një punë të
re.Çdo fazë ndahet në aktitvitete. Aktiviteti është një proces aktiv, si: kërkimi, studimi,
veprimi dhe aktivitete të tjera (Rodosek, 1989).
2.3 Hapat e nevojshëm për realizimin e një projekti
Për realizimin e projekteve për veprimtari të ndryshme duhet patur parasysh proceset
nëpër të cilin kalon ky realizim. Këto procese dallojnë për nga vendi dhe organizata pasi
që çdo kush i ka principet e veta për menaxhimin e projekteve në tërësi. Se cilat janë
hapat kryesor dhe të nevojshëm për të filluar dhe përfunduar një projekt do të paraqiten
në vijim:
1. Inicimi i projektit
2. Formulimi i projektit – Konceptimi
a) Përcaktimi i detyrës projektuese – Deklarata mbi përmbajtjen e projektit
b) Projekt propozimi
c) Arsyetimi i projektit – fizibiliteti (Opcionale)
3. Organizimi i projektit
4. Planifikimi i projektit
a) Definimi i regjistrit të aktiviteteve të punës,
b) Përgatitja e planit dinamik – kohor të projektit
c) Planifikimi dhe shpërndarja e resurseve
5. Realizimi i detyrës së projektit
a) Organizimi i punës për realizimin e projektit
b) Formimi i ekipit
c) Komunikimi
d) Prokurimi
e)

Monitorimi dhe kontrolli i projektit

6. Auditimi i projektit
7. Përmbyllja e projektit
8. Vlerësimi i rezultateve të projektit
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Duke pasur parasysh që projektet nuk mund të standardizohen, shpeshherë këta hapa
nuk janë të domosdoshëm në secilin projekt. Prandaj, disa prej tyre përvetësohen e të
tjerët shtohen sipas nevojes (Rodosek, 1989).
2.3.1. Inicimi, ideja dhe formulimi i projektit
Projektet janë rezultat i nevojës, kërkesave, ideve për zhvillimin apo vazhdimësinë në
proceset e punës. Inicimi fillon nga individët ose nga grupi në organizatë ose edhe
jashtë saj. Në rastet kur projektet janë aktivitet brenda një organizate ato inicohen nga
vet pjestarët e saj. Në të tilla raste ideja e projektit harmonizohet me strategjitë
zhvillimore të organizates. Në rastet tjera kur projekti i takon një aktiviteti të jashtëm të
organizates, atëher iniciativen e merr pala e tretë apo klienti, i cili ka nevojë për projekt
(Wysock, 2000). Inicimit të projekteve zakonisht i paraprinë ideja, nga shkëmbimi i
ideve vjen deri tek takimet e ndryshme të cilat i paraprijnë paraqitjes së dokumentit të
parë. Ky dokument mundë të ketë pamje dhe përmbajtje të llojllojshme. Sipas Wysockit dokumentet e tilla quhen POS – Project Overview Statement (Wysock, 2000).

Tabela 1. Formulari i deklaratës mbi përmbajtjen e projektit

DEKLARATA MBI PERMBAJTJEN E
PROJEKTIT

Emertimi I projektit :

Problemi /Mundesite

Qellimi

Objektivat
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Nr. I projektit :

Menaxheri I projektit

Kriteret e suksesit

Supozimet,reziqet dhe pengesat

Pergatitur nga :

Data

Aprovuar nga

Data

(Wysock, 2000)
Në deklarata të tilla paraqiten elemente të ndryshme në lidhje me projektin si: arsyetimi
i idesë, qëllimi dhe objektivat e projektit, rezultatet e pritura nga projekti, supozimet,
reziqet etj. Pas përpilimit të POS (Project Overview Statement) edhe një herë duhet të
shqyrtohet projekti në nivel strategjik të ndërmarjes.

Figura.1. Hapi i parë në vendimin për realizimin e projektit
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(Rodosek, 1989)
2.4 Pjesëmarrësit e projektit
Gjatë realizimit të projekteve marrin pjesë një numër i konsiderueshëm pjesëmarresish,
që varet edhe nga lloji i projektit si dhe nga veprimtaria. Në kuadër të menaxhimit të
projekteve ndërtimore secili pjesëmarrës nga këndvështrimi i tij e menaxhon një projekt
të caktuar. Në figurën e mëposhtme me vija të trasha paraqiten veprimet rutinë të
ndërmarrjeve që kanë të bëjnë me menaxhimin e rregullt.

Figura.2. Ciklet e projekteve sipas pjesëmarrësve
(Rodosek, 1989)
Si pjesëmarrës të projektit rol të rëndësishëm luajnë edhe porositësi, zbatuesi dhe
realizuesi. Për ngritjen e një projekti zbatuesi kërkon nga porositësi (që njëherë është
edhe sponzori i projektit) mjetet financiare nëpërmjet projekt propozimit. Porositësi jep
financat dhe kërkon raport të rregulllt nga ana e zbatuesit. Gjatë gjithë kohës së veprimit
porositësi organizon format e mbikqyrjes. Zbatuesi pra jep shërbimin dhe organizon
implementimin e projektit duke përcjell pa ndërprerje rrjedhen e ngjarjeve (Rodosek,
1989).
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2.5 Menaxhimi i projekteve dhe efekti menaxherial
Menaxhimi i projekteve është proces kompleks i cili përbëhet prej shumë aktiviteteve.
Këto aktivitete mund të grupohen në fushëveprime të veçanta të cilat gjatë realizimit të
projektit duhet të integrohen. Menaxheri i projekteve trajtohet si veprim udhëheqës me
të cilin realizohen projektet. Ai përfshinë të gjitha punët e karakterit organizativ me të
cilat drejtohet një ekip në një periudhë kohore drejt përfundimit të një detyre konkrete.
Të jesh i ballafaquar me projekt, paraprakisht kërkon qasje të sistematizuar dhe
metodologjike. Menaxhimi i projekteve zakonisht kryhet nga ana e një personi të cilin e
quajmë projekt menaxher, i cili është përgjegjës për realizimin e projektit (Austen,
1986).

Figura.3. Veprimtaritë e nevojshme për menaxhimin e projektit
(Austen, 1986)
Menaxhimi i projekteve është funksion shumë me rëndësi në çdo organizatë dhe për
secilin individ. Fatkeqësisht dituria e nevojshme, aftësitë dhe sjelljet e ndërlidhura në
menaxhimin e projekteve si plotësojnë gjithmonë kërkesat. Menaxhimi i projekteve
përfshin aktivitete të planifikimit, të organizimit, të drejtimit dhe të kontrollit si dhe ato
të motivimit të burimit më të kushtueshëm të projektit. (Austen 1986) Karakterizohet
nga katër faza:
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Figura.4. Katër fazat e menaxhimit të projekteve
(Austen, 1986)
Menaxhimi i projekteve nënkupton planifikimin, përcjelljen, mbikqyrjen dhe drejtimin e
një plani kompleks dhe gjithashtu institucioni i cili i zbaton këto detyra. Menaxhimi i
projekteve është një mënyrë e punës me plan, e orientuar kah qëllimi të cilin e ka
përcaktuar porosidhënësi. Menaxhimi i suksesshëm siguron se resurset do të përdoren
në mënyrë racionale, se do të ketë transparence dhe qartësi në definimin e detyrave të
projektit, përmes përshkrimit dhe kompletimit të dokumentacionit të projektit. Pra
menaxhimi i projekteve nënkupton koordinimin dhe drejtimin e planifikuar të
elementevedhe aktiviteteve të shumta të projektit, të cilat ndikojnë në njëri-tjetrin, duke
mos ia lënë ato rastësisë apo gjenialitetit të hartuesve të projektit, por duke i drejtuar ato
në mënyrë të planifikuar, drejt një rezultati të dëshiruar (Austen, 1986)
Menaxhimi i projekteve pasqyron një angazhim i cili bartë mbi vete përgjegjësin e
realizimit të një projekti. Realizimi cilësor i projekteve ka rëndësi më të madhe
financiare. Përfundimet e projekteve të ndryshme në kohën e paraparë me buxhet të
planifikuar është njëri ndër problemet e pa zgjidhur në nivel botëror. Përdorimi i
metodave të ndryshme apo teknikave të llojllojshme sjellin ndihmesë të madhe në
menaxhimin në mënyr efikase të projekteve, njëherë do të sillte kursime të mëdha në
aspektin financiar. Menaxhimi i projekteve është shpesh here i suksesshëm dhe jo i
suksesshëm. Studimet e shumta kanë spjeguar se më shumë se 50% e rasteve të
projekteve tejkalojnë afatin kohorë dhe koston e parashikuar për finalizimin e punëve.
Kjo vlen si rezultat i mos menaxhimit të mirëfilltë. Një dukuri e tillë në ditët e sotme
është e pranishme edhe në vendin tonë. Shpesh ndodhë që ndërtimet e objekteve dhe
rrugëve të ndryshme të fillojnë së ndërtuari gjatë stinorit vjeshtor të cilat pastaj sjellin
probleme të ndryshme dhe të pa parashikuara. Kjo vjen si pasoj e menaxhimit të dobët
të ciklit të projektit dhe si pasoj e mangësisë së planifikimit. Dështimet e tilla kanë
pasoja të mëdha të cilat përcillen me humbje të mëdha financiare si për investitorin,

-8-

ashtu edhe për pjesëmarrësit e tjerë të projektit. Në tërësi zbatimi i katër fazave të
menaxhimit, konceptimi, studimi, planifikimi dhe zbatimi rrisin efektshmërin
menaxheriale ku i gjithë qëllimi bazohet në ardhjen e përfundimit me cilësi, kohë dhe
shpenzime të papara në project (Austen, 1986). Vetëdijësimi, sjellja, aftësia dhe dituraia
e menaxhimit tek të punësuarit ndikon dukshëm në realizimin e një projekti të
sukseshëm. Por ajo që ndikon në mënyrë direkte në menaxhimin e suksesshëm është
qasjasistematike dhe metodologjike, e kjo është e pranishme në ndërmarjet tona.
(Rodiqi, 2004).

Figura.5. Praktika e menaxhimit në Kosovë
(Rodiqi, 2004)
Shpesh ndodh që një pjesë e konsiderueshme e menaxherëve bazohen në aftësitë e veta
dhe pas idesë së projektit, vazhdojnë duke marrë iniciativën e fillimit menaxherial. Me
hapa të tillë anashkalohen principet e menaxhimit (Rodiqi, 2004).
Këto principe janë:
1. Qasja menaxheriale,
2. Shprehia e papërgatitjes dhe planifikimit,
3. Lidershipi
4. Puna ekipore
5. Kontrolli,
6. Shfrytëzimi i njohurive teorike dhe
7. Komunikimi
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2.6 Proceset dhe fazat e projekteve investive
Ndërtimi i objekteve në aspektin ekonomik i takon veprimeve investive. Projektet me të
cilat realizohen investimet dhe të cilat menaxhohen jo nga këndvështrimi i kryesit të
punëve, por nga këndvështrimi i investitorit i quajmë projekte investive. Nëse
përcaktohemi për një qasje më të përgjithësuar ndaj proceseve të një projekti, atëher
projektin e shikojmë si një grumbull veprimesh të kryera në cikël. Procesin e realizimit
të një projekti në të tilla raste do ta përshkruajmë në katër faza. Këto faza janë:
•

Formulimi

•

Përgatitja

•

Ekzekutimi

•

Vlerësimi

Fazat e tilla kanë rol të rëndësishëm në hartimin e projektit. Ato hynë në funksion pasi
të formulohet detyra dhe natyra e projektit, andaj caktojmë limite buxhetore dhe
hulumtojmë të dhënat e nevojshme. Pas përcaktimit të karakterit të projektit fillon faza e
dytë e cila realizon aktivitete tjera të përgatitjes, si planifikimi dhe organizimi i punëve.
Pas këtyre realizojmë – implementojmë projektin. Në përfundim të projektit shikojmë
sukseset, mos sukseset dhe përvojat e fituara (Zh.-Pancovska, 2006).

Figura.6. Forma ciklike e paraqitjes së fazave të projektit
(Zh.-Pancovska, 2006)
Gjatë veprimit të projektit duhet të shkohet deri tek transformimi i të hyrave në rezultate
konkrete, që në këtë rast janë objektet. Të gjitha këto tregojnë se procesi i realizimit të
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një projekti u nënshtrohet kushteve specifike, të cilat duhet të merren parasysh gjatë
menaxhimit të tij. Menaxhimi i projekteve është një veprim i përbërë dhe i përmbledhur
në një tërësi të cilën e quajmë system. Sistemi është çfardo tërësie e përbërë prej
elementeve të ndërlidhura mes veti që kryejnë një funksion të caktuar. Qëllimin e vet
sistemi e realizon duke përpunuar dicka (Zh.-Pancovska, 2006).

Figura.7. Skema kibernetike e sistemit
(Zh.-Pancovska, 2006)
Proceset e projektimit shikohen në mënyra të ndryshme dhe atë në varësi të lëmit të
objektit. Proceset e projekteve ndërtimore shikohen si aktivitet i vazhdueshëm kohor,
me këto faza:
-Konceptimi
-Definimi
-Ndërtimi
-Shfytëzimi dhe mirëmbajtja dhe
-Rrënimi
2.7 Funksionet themelore të menaxhimit
Të gjitha veprimet në tëresi të një organizate për projekte të caktuara janë të lidhura
ngushtë me katër funksionet themelore të menaxhimit, të cilat janë mekanizma për të
mbajtur në jetë organizatën (Rodiqi, 1993). Këto funkisone janë:
•

Planifikimi

•

Organizimi

•

Udhëheqja dhe

•

Kontrolli
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Figura.8. Kater funksionet e menaxhimit
(Rodiqi, 1993)
Organizimi: përcakton rolin dhe mënyrën e angazhimit të resurseve njerëzore, material,
financiare, ashtu që të arihen planet e definuara më pare. Në thelb të organizimit
qëndron definimi i strukturës organizative. Gjithashtu, përcakton strukturën e
funksioneve dhe përgjegjësive të pjesëmarrësve dhe ekipit të projektit. Organizimi i
projektit nënkupton procesin e organizimit optimat të strukturës së projektit dhe të
pjesëve të tij, të strukturës së përshtatshme për realizimin e qëllimeve kryesore të
projektit (Rodiqi, 1993). Procesi i organizimit të organizimit të projektit zhvillohet sipas
një kronologjie dhe fazave siç janë:
•

Definimin e detyrës së projektit

•

Formimin dhe përshkrimin e vendeve të punës

•

Organizimi hapësinorë i projektit

Organizimi paraqitet me strukturën organizative të cilën e vizatojmë në grafikonin e
quajtur organogram. Për të përcaktuar strukturën organizative duhet që veprimtarinë ta
zbërthejmë në detyrat organizative apo specializime. Çdo projekt ka strukturën e vetë
organizative (Rodiqi, 1993). Organizimi mund të realizohet në dy forma:
1. Kur projekti është relativisht i pavarur nga struktura organizative e ndërmarjes
e cila e realizon projektin
2. Kur ekipi i projektit krijohet brenda strukturës organizative të ndërmarjes e
cila e realizon projektin.
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Figura.9. Ndërtimi i një strukture organizative
(Rodiqi, 1993)
Struktura e projektit varet drejtpërdrejt nga vet projekti. Sa më i madh dhe kompleks të
jetë projekti aq më e madhe dhe komplekse do të jetë edhe vetë struktura.

Figura.10.Struktura e nje projekti
(Rodiqi, 1993)
Përzgjedhja e ekipit të projektit është në varësi nga organizimi i vetë ndërmarrjes, pasi
që një pjesë e tyre është e kyqur edhe në poste të caktuara të ndërmrjes. Projektet
organizohen në kuadër të strukturës së vecantë organizative të ndërmarjes.
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Figura.11. Struktura organizative funksionale e ndërmarrjes
(Rodiqi, 1993)
Shembull: Në figurën e mëposhtme paraqitet organizimi i një ndërmarrjeje ndërtimore e
shprehur përmes organogramit:

Figura.12. Organogrami i ndërmarrjes ndërtimore
(Rodiqi, 1993)
Përpos strukturës organizative funksionale ekzistojnë edhe strukturat organizative në
formë projektesh, matricore dhe rrjetore me fleksibilitet. Organizimi me strukturë
projektesh është pothuajse në tërësi e përshtatur projekteve që i menaxhon ndërmarrja.
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Karakteristik e këtij organizimi është shumëfishimi i kapaciteteve, pasi që tani njësit
funksionale janë të organizuar për secilin projekt veç e veç (Rodiqi, 1993).

Figura.13. Struktura organizative e ndërmarrjes në formë të projektesh
(Rodiqi, 1993)
Rasti tjetër i strukturës organizative i kombinon organizimin e strukturës në formë
projektesh dhe atë funksionale në një të vetme që quhet struktura e tipit matricor e
organizimit. Këtu, nga njëra anë ndërmarrja ka njësit e veta funksionale-departamentet,
kurse punën e kryen në formë të projekteve (Rodiqi, 1993).

Figura.14. Struktura matricore e organizatës
(Rodiqi, 1993)
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Strukturat rrjetore funksionale veprojn me mekanizma natyrore të bashkëpunimit e jo në
bazë të interesave hierarkike. Nyjet në strukturën rrjetore janë të ndërlidhura me
fidbekun duke i ndihmuar njëra tjetrës të mbijetoj.

Figura.15.Struktura rrjetore me fleksibiltet
(Rodiqi, 1993)
Në bazë të strukturave të përcaktuara definohen edhe përshkrimet e punëve, rrjedhat e
raportimit dhe lidhjet e koordinimit.
Planifikimi: është funksioni i parë me të cilin përcaktohen qëllimet, aktivitetet që duhet
të ndërmiren dhe koha kur duhet të realizohen, cfarë resurse duhet përdorur dhe kur
duhet t’i angazhojmë. Pra, është funksion përgatitorë që i parapërcakton elementet
thelbësore të një pune të ardhshme. Planifikimi projekton modelin e vet të punës e cila
do të realizohet. Qëllimi i planifikimit është “të përcaktoj një grup të direktivave në
detaje të mjaftueshme për ti treguar ekipit të projektit saktvsisht cka duhet bërë”. Kur
bëhet fjala për menaxhimin e projekteve, planifikimi ka rol në përcaktimin e elementeve
përmbajtësore me të cilat do të kryhet projekti.Ai është funksion kompleks që e
përshkon projektin në të gjitha fazat. Planifikimi është paraprirës i aktivitetit. Aktiviteti
është një veprim i caktuar për të cilin mund të specifikohet përmbajtja e punës,
kohëzgjatja dhe resurset. Pas përcaktimit të regjistrit të aktiviteteve duhet që secilit
aktivitet t’ia llogarisim kohëzgjatjen dhe koston. Pasi janë përcaktuar këto resurse
fillohet me punimin e planit kohor të punëve – dinamik. Dinamika e projektit nënkupton
ndërlidhjen e aktiviteteve në mes veti ashtu si do të realizohen ato gjatë periudhës në të
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cilën kryhet projekti (Rodiqi, 1993). Dinamika e projektit përpilohet duke shfrytëzuar
metodat për llogaritjen e planeve dinamike. Ato janë:
•

Gantogrami – Gant Chart

•

Metoda rrjetore – Network planning

•

Ciklogrami – Line balance.

Metoda e gantogramit është metodë grafike, është mënyra më e thjeshtë e planifikimit
kohor. Kjo metodë është universale dhe përdoret për çfarë do projekti në çfarë do lëmi.
Mënyra e paraqitjes është që secili prej aktiviteteve nga regjistri i’a bashkangjisim një
vijë të plotë në kalendarin e punëve. Vija ka domethënien që të tregoi intervalin kohor të
kryerjes së aktivitetit. Përparësitë e gantogramit janë vizualiteti i përshtatshëm dhe i
kuptueshëm kështu që ndihmon në implementimin e lehtë të projektit si dhe kontrollin e
tij. Dobësia e tij qëndron në rritjen e aktiviteteve pasi është e pamundur në vendosjen e
të gjitha aktiviteteve në një vizatim (Rodiqi, 1993).

Tabela 2. Shembulli i gantogramit

(Rodiqi, 1993)
Metoda rrjetore realizon dinamikën e punëve duke e përpiluar një grafikon në formë të
rrjetës së aktivitetit. Nyjet e rrjetës janë aktivitet nga regjistri I aktiviteteve. Metoda ka
edhe dimensionin numerik me të cilin në rend të parë llogaritet koha karakteristike për
secilin aktivitet. Kjo metodë përbëhet nga tri faza:

- 17 -

•
•
•

Analiza e strukturës
Analiza e kohës dhe
Optimalizimi i rrjetës

Për realizimin e formës pëfundimtare të metodës rrjet duhet të përcaktojmë kryerjen e
hershme dhe të volitshme të punëve. Llogaritja e tyre mundësohet me formulat:
KHi = max (KH (AP) + ti
KV = min (KV (AA) – t (AA))

Tabela 3. Të dhënat që shënohen për aktivitete rrjet

No
ti

KH

KV

(Rodiqi, 1993)
No – numri aktivitetit
Ti - kohëzgjatja e hershme e aktivitetit
KH – kryerja e hershme e aktivitetit
KV – kryerja e vonshme e arktivitetit

Figura.16. Rrjeta në formë përfundimtare
(Rodiqi, 1993)
Metoda e ciklogramit është modifikim i metodave të planifikimit industrial përshtatur
kushteve të ndërtimtarisë. Ciklogrami paraqet një diagram grafik në të cilin, në mënyrë
të vecantë paraqitet dinamika e planifikuar e ndërtimit për objektin e caktuar. Hapat për
realizimin e ciklogramit janë:
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•

Analiza e projektit dhe identifikimi i prodhimit serik

•

Përcaktimi i njësive themelore të prodhimit – ndarja e objektit në etapa dhe
unaza

•

Përcaktimi i rrjedhës së prodhimit

•

Përcaktimi i qasjes në realizimin e fazave të prodhimit dhe

•

Përpilimi i ciklogramit

Udhëheqja: është funksioni për të ekzekutuar atë që është përcaktuar me planifikim dhe
është strukturuar me organizim. Udhëheqja është e lidhur ngushtë me karakterin e
menaxhuesit, i cili i jep frymën organizatës duke qenë bartës i vendimeve, inicues i
aktiviteteve dhe vizionar i zhvillimit. Udhëheqja është tërësi e aktiviteteve të drejtuara
në animimin dhe përfitimin e punëtorëve në përpjekjet e përbashkëta për aritjen e
qëllimit kryesorë të projektit (Rodiqi 1993).
Kontrolli: paraqet funsionin e fundit në hallkën e menaxhmentit me të cilin përcillet
dhe dëshmohet rrjedha e procesit të punës. Kontrolli kryhet me vrojtim, me teknika
statistikore, me shqyrtime laboratorike, përmes sistemit informative kompjuterik.
Kontrolli tregon në çfarë gjendje është puna dhe n’a jep informatën e nevojshme për
marrjen e vendimeve korrektuese-rregulluese. Kontrolli i materialeve dhe i vetë
ndërtimit përcaktohet me ligj. Kontrollimi është i bazuar në rregullativa të ndryshme, siç
është Eurocodi, standardet ISO etj. Për ta mundësuar kontrollin e mirëfilltë të punëve
dhe të materialeve, duhet që projektet kryesore teknike të ndërtimit të kenë kapitullin
“Specifikacioni” në të cilin për secilen pikë të paramasës qartësohet standardi që
kërkohet pë punë dhe material (Rodiqi, 1993). Me kontrollin e cilësisë në ndërtimtari
parashihen këto funksione:
•

Kontrolli i cilësisë së materialit

•

Kontrolli i cilësisë së realizimit të pozicioneve të objektit

•

Kontrolli i transportit dhe i deponimit të materialit

•

Kontrolli i realizimit të neneve kontarktuese si: çmimi i punës, afatet etj.

•

Kontrolli i cilësisë mund të realizohet në tri nivele. Niveli më i ulët është ai i
kontrollit të cilësisë, i dyti ai i nivelit të sigurimit të cilësisë dhe i treti ai i
menaxhimit total të cilësisë.
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Kontrolli i cilësisë: është mënyra më e thjeshtë e kontrollit të cilësisë. Me këtë mënyrë
të kontrollit materialet dhe pozicionet e zbatuara kontrollohen në mënyrë të vecantë
duke i marrë mostrat dhe duke i shqyrtuar ato (Rodiqi, 1993).
Sigurimi i cilësisë: është një nivel më i lartë i kontrollit, i cili në vete e përfshinë
kontrollin e cilësisë. Me sigurimin e cilësisë nënkuptojmë krijimin e preventives ndaj
defekteve (Rodiqi, 1993).
Menaxhmi total i cilësisë: paraqet nivelin më të lartë të kontrollit të cilësisë me të cilin e
tërë ndërmarrja organizohet me cëllim të kontrollit të cilësisë (Rodiqi, 1993).

- 20 -

3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1. Përshkrimi teknik
Lokacioni për ndërtimin e shkollës është caktuar të ndërtohet në Pejë. Tereni është i
rrafshët me infrastrukturë dhe rrugë të definuara. Përmbajtjet si dhe qasja arkitektonike
janë në përputhje me kushtet e lokacionit me kushtet dhe normat urbanistike të parceles.

Figura.17. Lokacioni vendndodhjes së shkollës
Para fillimit të punëve janë bërë të gjitha analizat paraprake dhe është punuar projekti i
organizimit të punishtes me të gjitha punët përgatitore si rrugët e përkohshme,
vendosjen e depove të nevojshme, skemat e betonimit, instalimet e nevojshme, rrugët
alternative etj. Janë bërë përzgjedhjet e mekanizmit për punë të dheut ku sipas analizave
paraprake është konstatuar se n’a nevjitet dozeri për gërmim sipërfaqësor dhe eskavatori
për gërmim të themeleve. Për betonim është shfrytëzuar fabrika e betonit ku transporti
nga fabrika bëhet me automikserë, e cila është në largësi 5km, betonimi bëhet me
pompë, një nga kërkesat për organizim dhe menaxhim të mire ka qenë që gjatë
betonimeve me pompë të jetë patjetër edhe një pompë reserve në rast të ndonjë defekti,
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armature dhe kallëpet punohen në punishte. Plani dinamik kohor është realizuar me
metoden e gantogramit. Janë analizuar të gjitha rrugët alternative në mënyr që nese ka
ngulfatje në qytet të mos kemi vonesë më shumë se normat e lejuara. Rregullimi i
kopshtit, shesheve, platove, trotuarëve është konceptuar në mënyren që të formojnë
module mire të rradhitura në hierarkinë e sistemit. Po ashtu janë përdorur materiale
estetike që e përshkruajnë tërë parcelën siç janë: Uji, Guri, Dheu, Gjelbërimi.Të gjitha
parametrat urbanistike të precizuara në kushtet urbanistike janë përfillur.
Të dhënat e përgjithshme:
Objekti është i projektuar që të ndërtohet në 2 nivele:
Themelet

kuota

- 100

Përdhesa

kuota

+ 320

Kati I

kuota

+640

Etazhiteti i objektit është në harmoni të plotë me planin rregullativ.
Etazhiteti P + 1, është në harmoni me kushtet urbanistike të caktuara nga komuna e
Pejës.
Objekti ka dy hyrje:
-Hyrjen për nxënës – publike dhe
-Hyrjen zyrtare – administrate
3.2 Analiza e lokacionit dhe kushtet e ndërtimit
3.2.1Kushtet gjeografike
Lokacioni gjendet në qendër të qytetit afër Spitalit Kryesor, në vend urbanistik me
dendësi të madhe të popullatës.
3.2.3 Topografia e punishtës
Pas inçizimit të terenit nga gjeodeti në plan të situacionit caktohet konfiguracioni i
terrenit dhe të rrethinës së afërm në përpjesë 1: 500, në vija të izohipseve, elementet
ekzistuese topografike. Në rastin tone lokacioni është në terren të rrafshët, hapësirë të
mjaftueshme që ofron kushte të volitshme për zgjedhjen e mekanizmit dhe organizimin
e punishtes.
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3.2.4 Gjeologjia e punishtës
Elaboratet e gjeomekanikës punohen në fazat ideore dhe projektuese për të na
mundësuar llogaritjen e statikes së objektit. Për organizimin e punishtes, gjithashtu
duhet ditur përmbajtja e tokës ku duhet të organizohet punishtja, kështu në bazë të kësaj
përmbajtje do të përvetsohet lloji i rrugëve të përkohshme dhe teknologjia e ndërtimit.
Në punishten tonë dheu është i kategorisë së III-të dhe paraqet një bazë relativisht të
mire për përzgjedhjen e mekanizmit dhe rrugëve të përkohshme.
3.2.5 Kushtet klimatiko-meteorologjike
Me këto analiza shqyrtohen të dhënat statistikore historike mbi klimen, temperaturen
dhe të rreshurat e asaj treve ku do të ndërtohet objekti. Në territorin e Pejës vepron
klimë mesdhetare-kontinentale me dimmer të ftohtë dhe verë të nxehtë e të thatë.
Ndërsa rreshjet totale vjetore afërsisht janë 600mm në vit.
3.2.6 Kushtet hidrologjike
Lokacioni ku ndërtohet objekti është teren ku nuk ka nevojë të ndërmiren kurfar masash
mbrojtëse ndaj vërshimeve, shirave të rezikshëm apo diqka të ngjashëm.
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4. METODOLOGJIA
4.1. Projekti i organizimit të punishtës
Projekti i organizimit të punishtes luan rol shumë të madh gjatë ekzekutimit të një
objekti, sepse projekti parashef çdo detaj që nevojitet për të filluar punën në punishte.
Projekti i organizimit të ndërtimit duhet të përmbajë:
•

Projektin e organizimit të procesit teknologjik

•

Projektin e organizimt të punishtes

Nëse në mënyr të drejtë i afrohemi punimit të projektit rreth organizimit të punishtes
duhet që të përpunohet në detaje, kushtet në të cilat objekti i caktuar do të ndërtohet dhe
kushtet tjera që ndikojnë në organizimin e punishtes. Në projektin e organizimit të
punishtes duhet të definohen gjithashtu të gjitha shënimet, mekanizmat dhe objektet
pëcjellëse të cilat duhet të përdoren në punishte, që ndërtimi të shkojë pa ndërprerje dhe
pa pengesa në kushte të volitshme dhe në përputhje me projektin e organizimit
tëprocesit teknologjik të ndërtimit (Osbourn, Greeno 2002). Shënimet e duhura
elementare janë:
-

Shënimet për projektin

-

Shënimet për objektin

-

Shënimet për kontratën

-

Shënimet e kushteve të tregut

-

Shënimet e kryesit të punës

Shënimet për objektin – përpunohen në bazë të dokumentacionit të projektit e ato janë:
-

Vizatimet teknike

-

Përpjesa e punëve

-

Përshkrimi teknik

-

Kushtet teknike për kryerjen e punëve dhe dokumentacionit

Shënimet e duhura për projektin e organizimit të punishtës janë:
-

Emri dhe funksioni i objektit

-

Zgjidhja funksionale e objektit

-

Lokacioni në të cilin objekti ndërtohet

- 24 -

-

Kushtet klimatike dhe meteorologjike

-

Të dhënat për konstrukcionin e objektit

-

Të dhënat për instalime

-

Të dhënat për paisje

-

Të dhënat për punën e kë puryer të objektit

-

Të dhënat për zgjidhjen teknike special

-

Rregullat teknike në bazë të cilave kryehen disa lloje të punëve

-

Standardet për materiale dhe kryerjen e punëve

4.2 Objektet e përkohshme
Dimensionimi i objekteve të përkohshme të kantierit kryhet sipas normativave të
caktuara, si dhe në bazë të shënimeve nga përvoja e ndërmarrjes, e cila fitohet prej
objekteve të ndërtuara më pare. Në kuadër të objekteve të përkohshme është kantieri i
cili shërben për dhënien e ndihmës së pare për të gjithë stafin, duke përfshi të gjitha
mjetet e nevojshme (Osbourn, Greeno 2002).

Figura.18. Kontejneri për dhënien e ndihmës së parë
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Në hyrje të objektit duhet të jete tabela e cila japë informatat rreth objektit dhe tabela në
të cilën paraqiten të gjitha kushtet që duhet të plotësoj personeli i cili hynë brenda
objektit duke përfshi mbathjet, helmeten, jelekun vezullues, rezikun nga afërsia e
objektit etj (Osbourn, Greeno 2002).

Figura.19. Tabela e sigurimit të punishtes

Figura.20. Zyre e stafit
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Kur janë në pyetje objektet e përkohshme kryesi duhet të bëjë zgjedhjen më ekonomike
e ato janë:
-Shfrytëzimi i objekteve të përkohshme ekzistuese (demontimi i barakës prej një
punishte dhe montimi në punishte tjetër)
-Ngritja e objekteve të reja të përkohshme
-Blerja dhe montimi i objekteve të prodhuara industriale (kantieret, barakat montazh,
punëtoritë montazhe)
-Zgjidhja e kombinuar

Figura.21. Organizimi i objekteve të përkohshme
(Osbourn, Greeno 2002)
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Figura.22. Objektet e përkohshme në punishte
(Thompson, 1988)
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Rrugët e përkohshme
Nëse tereni është stabil dhe i përshtatshëm për lëvizjen e makinave, atëher përpunimi
plotësues, përveç rrafshimit nuk është i duhur, nëse tereni nuk është i përshtatshëm për
lëvizjen e makinave, atëher është e nevojshme punimi i rrugëve të përkohshme. Lloji
dhe vëllimi i përpunimit të duhur të rrugëve të përkohshme varet nga transporti, mbi të
cilat do të bëhet (i lehtë apo i rëndë).
Në lokacionin tonë ku do të ndërtohet objekti dheu është i kategorië së III-të, andaj
rrugët e brendshme të përkohshme do t’i shtrojmë me një shtresë zhavorri prej t = 10cm
do të ngjeshet dhe duke i lidhur me rrugën e jashtme do ti shfrytëzojmë për furnizimin e
punishtes me material (Thompson, 1988).
Instalimet e përkohshme
Për ti kryer punët në punishte, kryesi duhet të instaloj instalime të përkohshme tëcilat
kanë për të siguruar furnizim me ujë, energji elektrike, largim të ujrave të zeza,
instalime telefeonike e interneti etj. Në objektin që është marrë për shqyrtim këto
instalime bëhen nga rrjeti i qytetit si instalime të përkohshme (Thompson, 1988).
Mënyra e vendosjes, ushqimi dhe mbrojtja shëndetësore e punëtorit
Zgjedhja bëhet në disa mënyra:
-Ndërtimi i banimit në punishte me kuzhinë, restaurant dhe ambulant
-Huazimi i hapësirave të përshtatshme në afërsi të punishtes për deponimin dhe
vendosjen e ushqimit, shfrytëzimi enteve ekzistuese shëndetvsore në afërsi të punishtes.
Në lokacionin e objektit tone zgjidhet vetëm hapësira për ushqimin e punëtorëve,
garderoba dhe nyja sanitare, sepse punëtorët janë të qytetit dhe rrethines dhe ushqimi u
vjen i gatshëm, poashtu edhe për banim nuk meren kurfar masash (Thompson, 1988).
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Punët përgatitore
Hyjnë në projektin e organizimit të punishtes. Punishtja është lokacion i rrethuar në të
cilin vendosen objektet e përkohshme që mundësojnë vijimin e prodhimit. Në punët
përgatitore hyjnë:
o Depot
o Rrugët
o Makinat statike për prodhimin e materialit
o Makina për transport, instalimet etj.
Nëse realizohen punët përgatitore, atëher edhe punëtorët do të kenë punën më të lehtë.
Punët përgatitore kanë karakter të përkohshëm, sepse pas ekzekutimit të një objektit
kantieri nuk ekziston më, pra edhe objektet e përkohshme që janë shfrytëzuar deri në
kohën e përfundimit të objektit, çmontohen dhe ato shfrytëzohen për ndërtimin e
objekteve tjera. Meqense punët përgatitore kërkojnë angazhim të mjeteve financiare, ato
ndikojnë në çmimin përfundimtarë të ndërtimit të objektit, prandaj edhe duhet të
projektohen dhe të realizohen në mënyrë optimale (Thompson, 1988).
Depot në punishte
Materiali i cili nevojitet për ndërtim duhet të sigurohet dhe të ruhet në vende të caktuara
(depo). Depot e tilla duhet të vendosen në largësi optimale duke pasur parasysh mos
pengimin e proceseve ndërtimore. Sipas rëndësisë ndahen në:
o Depo qendrore
o Depo sektori
o Depo të punishtes
Sipas llojit dhe natyrës së materialit dallojmë:
o Depo të hapura
o Depo të mbuluara
o Depo të mbyllura
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Skema e rregullimit të kantierit
Skema e rregullimit të kantierit përfshinë të gjitha elementet e organizuara të
përmendura deri tani në punishte. Paraqet vizatimin e kantierit ashtu si do të duket gjatë
realizimit të punëve (Thompson, 1988). Baza për punimin e skemës organizative të
punishte është plani i situacionit të punishtes në përpjesën e përshtatshme. Plani i
situacionit duhet të përmbane:
•

Kufijtë e punishtes me parcelat fqinje

•

Kuotat kryesore të terrenit

•

Kuotat e lartësisë së terrenit

•

Objektet ekzistuse

•

Rrugët ekzistuese, rrugicat etj.

•

Objektet e vizatuara që do të ndërtohen dhe drejtimi i shënjuar i veriut.

Skema organizative duhet të tregojë:
-Renditjen e objekteve të përkohshme në punishte
-Plani i përkohshëm për vendosjen e shenjave të komunikacionit për lëvizjen e
automjeteve dhe mekanizimit lëvizës
-Ndarjet kryesore dhe instalimet kyce
-Rendijen e vincave në largësi të caktuar
-Renditjen e mekanizmit tjetër fiks (fabrika e betonit, seperacionim, sharrat cirkuluese
etj)
-Renditjen e reparteve prodhuese
-Rrethoja e punishtes në hyrje dhe dalje si dhe të gjitha tjerat në të cilat në projektin e
punishtes janë paraparë.
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Figura.23. Skema e rregullimit të punishtes
(Thompson, 1988)
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Skema e organizimit të punishtes duhet të tregoj qartë se si është organizuar transporti i
brendshëm i materialit, të gjitha vendet e punës në të cilat bëhen punët ndihmëse (lakimi
i armatures, pregaditja e betonit etj). Nëse kryesi ndërton objekte të vëllimit më të
madh, duhet që për çdo fazë kryesore të punëve të bëjë organizimin e skemës së
punishtes. Secila nga këto skema duhet të sqaroj si është bërë projekti i organizimit për
fazë të caktuara të punishtes.Kjo praktikisht nxjerr që organizimi në të gjitha fazat e
ndërtimit nuk është i njejtë. Në praktikë ndodhë që sipërfaqja e punishtes në të cilën
bëhet organizimi të jetë e vogël, në këto raste kryesi në punishte bën organizimin
minimal të duhur, kurse pjesa tjetër e organizimit të punishtes kryhet në lokacionin
jashtë punishtes (Thompson, 1988). Ashtu që ndodhë të jenë dy punishte për të cilat
bëhet projekti i organizimit:
Punishtja operative (në të cilen kryhet objekti)
Punishtja përgatitore për ndërtim (në të cilën mund të vendosen repartet prodhuese dhe
lagjet e banimit).
Planifikimi operativ
Planifikimi ka karakter përgaditor dhe është përcaktimi paraprak i hapave të punës në
formë të dokumentuar. Këto dokumente quhen plane. Planet mund të kenë forma të
ndryshme si grafike, numerike, tabelore që përcaktojnë kryerjen e punëve gjatë kohes së
caktuar, si plane dinamike apo plane që përcaktojnë nevoja të ndryshme të caktuara që
nuk varen nga koha, si plane statike. Planifikimi është i pranishëm në të gjitha nivelet
menaxhuese prej atyre kulmore-strategjike deri në nivelet e punishtes – operuese.
(Thompson, 1988). Pjesa kryesore e cdo projekti të organizimit të ndërtimit janë planet
për realizimin operativ të punëve. Planeve dinamike i paraprinë një analizë me të cilën
caktohen parametrat dhe informatat e nevojshme për ti punuar planet (Thompson, 1988).
Detyrat paraprake për përpilimin e planit dinamik janë:
-Përcaktimi i aktiviteteve të punës
-Përcaktimi i kohëzgjatjes së aktiviteteve
-Përcaktimi i nevojave në resurse
-Përpilimi i planit dinamik kohor të realizimit të punëve
-Përpilimi i planeve dinamike të resurseve
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Ndarja e aktiviteteve të punës dhe caktimi i vëllimit të punës për secilin aktivitet veç e
veç bëhet nga paramasa dhe poarallogaria e projektit, analiza teknologjike dhe e
kushteve tekniko-investive. Llogaritja e kohëzgjatjes së aktiviteteve shprehet me
formulën:
t = QxN/Sxh
Q – Sasia e aktiviteteve nga paramasa
N – Norma
S – Kapaciteti, numri i punëtorëve ose makinave për të kryer atë aktivitet
h – Numri i punëtorëve
Metoda e planeve dinamike të ndërtimit
Në planifikimin e operacioneve të ndërtimit shfrytëzohen metoda të ndryshme. Do të
përmendim katër metoda të punimit të planeve dinamike (Brocher, 1972)
•

Metoda e gantogramit

•

Metoda rrjetore

•

Metoda e ciklogramit

•

Metoda ortogonale

Prej këtyre katër metodave për planifikimin e operacioneve të ndërtimit dhe punimin e
planit dinamik, për objektin tonë kemi marr metoden e gantogramit, ku me pak fjalë në
vijim do të përshkruajmë anët pozitive dhe negative të saj gjatë realizimit të kësaj
metode (Brocher, 1972.)
Metoda e gantogramit
Metoda e gantogramit është metodë grafike. Kjo është mënyra më e thjeshtë e
planifikimit kohorë, e cila shumë lehtë punohet dhe interpretohet. Metoda e gantogramit
është universale, që do të thotë se mund të aplikohet në çfarëdo projekti të çfarëdo lëmie
(Barrie, Paulsin, 1992). Plani i gantogramit karakterizohet me këto elemente:
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•

Regjistri i aktiviteteve përshkruhet në drejtim vertical ku aktivitetet tregojnë
përshkrimin e punëve që duhet të realizohen dhe të atyre që janë duke u
planifikuar.

•

Ditët e punës paraqiten në drejtim horizontal, në pjesën e sipërme të tabelës.
a) Koha mund të paraqitet në formë të ditëve të punës, të rradhitura prej ditës së
fillimit, deri në ditën e përfundimit pa marrë parasysh datën ose
b) Vizatohet kalendari kohor, ku zakonisht shënohet: viti, muaji, ditët
kalendarike dhe ditët efektive të punës.

•

Diagramet të cilat e karakterizojnë këtë metodë dhe të cilat shprehen në një vijë
të trashë, të plotë, për secilin aktivitet veç e veç, në ato ditë kur parashihet të
kryhet puna. Në disa raste plotësohet me vlera për vëllimin e punës ose
kapaciteteve të atij aktiviteti (Barrie, Paulsin 1992).

Përparësitë e kësaj metode janë:
- Është thjeshtë për tu konstruktuar dhe është shumë i përshtatshëm në aspektin
vizual.
- Leximi i tij është i lehtë dhe në një grafikon tregohet tërë rrjedha e punëve.
- Është aplikativë në përpilimin e planeve ideore si dhe gjatë kontrollit të punëve
nga aspekti i përcjelljes së afateve.
Dobësitë e kësaj metode janë:
- Është vështirë për të paraqitur numër të madh të aktiviteteve, gjë që e kufizon
përdorimin e tij në projekte të komplikuara
- Është i pa përshtatshëm për paraqitjen e aktiviteteve në seri ose në cikël.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1. Analiza e detyrës projektuese
Pasi i është dorëzuar objekti për ndërtim nga investitori, kryesi i punëve organizon
ndërtimin. Projektet e ndryshme kërkojnë qasje të ndryshme për ti kryer punët. Qasjet
varen prej kushteve të kontraktimit, llojit të objektit, sistemit konstruktiv, materialit dhe
teknologjisë së ndërtimit, kushteve të lokacionit, kapaciteteve prodhuese të kryesit dhe
prej kushteve të rrethines fizike dhe sociale (Murdoch, Hughes 2000). Në fillim kryesi
cakton ekipin menaxhues dhe ekipin përkrahës të projektit. Këta studiojnë
dokumentacionin teknik dhe kontraktues dhe përcaktojnë strategjinë e punës. Ekipi
përbëhet prej njerëzve përgjegjës për realizimin e projektit. Në nivelin operativ,
zakonisht, ekipi përbehet prej menaxherit të projektit, i cili i përgjigjet Drejtorit të
operacioneve. Pastaj zgjidhet Menaxheri i Punishtes (shefi i punishtes).
Me ndihmësit e vet (nëse ka nevojë), përcaktohet kryepunëtori, i cili ka rol të mbikqyrë
punën e grupeve punuese të punëtorëve. Mund të zgjidhen edhe menaxherë të tjerë, për
shembull: menaxher për kontrollin e cilësisë, për përcjelljen e sasive, për furnizimin etj.
Sa më i madh projekti, aq më e madhe është struktura dhe ekipi i tij. Ekipi punues, së
bashku analizon dokumenatcionin teknik dhe dokumentacioni e kontraktimit. Nga këto
informacione ata përcaktojnë hapat e ardhshëm të përgaditjes teknike, si ta studiojnë
lokacionin, me çfarë metode do të planifikohet puna dhe çfarë strategjie do të përdoret
për t’iu qasur punës (Murdoch, Hughes 2000).
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5.2. Paramasa dhe parallogaria e pjesës ndërtimore dhe
ndërtimoro - zejtare

Shkolla e mesme - Pejë
I.

PUNËT PREGADITORE

Nr.

1

2

3

II.

Nj.
Matëse

Aktivitetet

Pastrimi parceles ne siperfaqe prej 3000m2, furnizimi
me uje dhe ryme, Si dhe vendosja e tabelave adekuate
per punime ne kantier
Punimi rrethojes së kantierit. Rrethoja duhet punuar
me material të qëndrueshëm të paktën llamarin e
zinguar me lartësi 2m.
- Llogaritur në m'.
Punimi i objekteve përcjellse për nevojat e
kantierit.Këtu përfshihet hapsira zyrtare e menaxhimit
të kantierit, mbikqyrsit dhe hapsira e punëtorve
(garderoba dhe menza), toaleteve etj.

ls

Sasia

Cmimi
(Euro)

1.00

Gjithesejt
(Euro)

-

m2

800.00

-

m2

110.00

-

Gjithësejtë punët pregaditore

-

PUNËT E DHEUT
Heqja e humusit dhe transportimi deri ne deponin e
qytetit.

1

- Llogaritur në m3.
Gërmimi mekanik i dheut të kategorisë së III-të për
pllakë të themeleve dhe transportimi deri në deponin e
qytetit.

m3

350.00

-

2

- Llogaritur në m3.
Furnizimi dhe shtruarja e zhavorit nën themele,
dysheme dhe trotuar tobjektit.

m3

756.00

-

3

- Llogaritur në m3.

m3

215.00

-

Gjithësejtë punët e dheut
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-

II.

PUNËT E BETONIT
Furnizimi i materialit si dhe betonimi i pllakës së
themeleve të objektit me beton të armuar marke MB30.
Në çmim të parashihet komplet punimi i pahive të
nevojshme
për
këtë
pozicion.

1

- Llogaritur në m3.
Furnizimi i materialit si dhe betonimi i shtyllave të
objektit me beton të armuar marke MB-30, në të gjitha
etazhat.
Në çmim të parashihet komplet punimi I pahive të
nevojshme
për
këtë
pozicion.

m3

490.00

-

3

- Llogaritur në m3.
Furnizimi i materialit si dhe betonimi i trajeve,
serklazhëve dhe trajeve mbi dritare të objektit me
beton të armuar marke MB-30.Në çmim të parashihet
komplet punimi i pahive të nevojshme për kte
pozicion.
- Llogaritur në m3.
Furnizimi i materialit si dhe betonimi i
konstruksioneve meskatëshe të objektit me pllakë
masivetrashësiet=20cm.

m3

55.00

-

m3

196.00

-

m3

392.00

-

4

Në çmim të parashihet komplet punimi i pahive të
nevojshme për kte pozicion.
5

- Llogaritur në m3.

Gjithësejtë punët e betonit
III.

-

PUNËT E ARMIMIT
Furnizimi, transporti, drejtimi, pastrimi, përpunimi dhe
montimi i armaturës në kallupe.

1

- Llogaritur në kg.
Furnizimi, transporti, pastrimi, përpunimi dhe montimi
i rrjetës së armaturës Q - 188.

kg

102,900.00

-

2

- Llogaritur në kg.

kg

3,196.00

-

Gjithësejtë punët e armimit
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IV.

PUNËT E MURRATIMIT DHE SUVATIMIT
Furnizimi, transporti dhe murratimi i murreve të
jashtme dhe brendshme me blloqe të zgavruara G-5 me
dim.
19x19x25
cm,
me
llaq
gëlqerorë.
Në çmim të parashihen skelet e nevojshme për kte
pozicion.

1

- Llogaritur në m3.
Furnizimi i materialit si dhe suvatimi i murreve dhe
pllafoneve të brendshme të objektit me llaq gëlqerorë.
Në çmim të parashihen skelet e nevojshme për kte
pozicion.

m3

278.00

-

2

- Llogaritur në m2.
Furnizimi i materialit si dhe gletimi i murreve dhe
pllafoneve të brendshme të objektit me glet.
Në çmim të parashihen skelet e nevojshme për kte
pozicion.

m2

4,908.00

-

3

- Llogaritur në m2.

m2

4,908.00

-

copë

6.00

-

Furnizimi i materialit si dhe punimi i oxhakëve të
objektit si dhe përfundimi i tyre mbi pullaz me të gjitha
aktivitetet e nevojshme për të.

4

- Llogaritur në copë.

Gjithësejtë punët e murratimit
V.

-

PUNËT E PULLAZIT
Furnizimi i materialit si dhe punimi i konstrukcionit te
kulmit sipas projektit.

1

- Llogaritur në m3

m3

470.00

-

Drrasimi i dyshemes se kulmit me drasa t = 3cm.
2

- Llogaritur në m3

m3

4,095.00

-

3

Vendosja e foljes difuzive ne ter siperfaqen e kulmit si
dhe lidtelave vertikale dhe horizontale

m2

4,095.00

-

4

Vendosja e tjegullave dhe kulmareve, përzgjedhja
sipas projektantit

cope

1.00

-

Gjithësejtë punët e pullazit
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-

VI.

PUNËT E ZDRUKTHËTARISË

Furnizimi i materialit, punimi dhe montimi
i
dritareve prej të profileve të aluminit të plastifikuar me
urë termike dhe me xham të
trefishtë
4+16+4+16+4mm, Uw=0.8w, mbushje me argon,
Profili M6

POS Dr - 1

170 x 195

copë

8.00

-

POS Dr - 2

255 x 195

copë

4.00

-

POS Dr - 3

645 x 180

copë

4.00

-

POS Dr - 4

255 x 180

copë

4.00

-

POS Dr - 5

685 x 195

copë

4.00

-

POS Dr - 6

415 x 195

copë

4.00

-

1

POS Dr - 7

170 x 220

copë

4.00

-

2

Furnizimi i materialit, punimi dhe montimi i dyerve te
hyrjes kryesore prej profileve të aluminit të plastifikuar
me urë termike dhe me xham të dyfishtë termopan
Eloui.
Hapja
180
shkallë
POS D.Kr
200 x 260

copë

4.00

-

Furnizimi i materialit, punimi dhe montimi i dyerve te
Klasave te punuara nga druri i lameluar dhe te
mveshura me furnir te lameluar, ngjyrë të bardhë
MAT. Hapja 180 shkallë
POS D - 1

100 x 210

copë

11.00

-

POS D - 2

90 x 210

copë

9.00

-

3

POS D - 3
80 x 210
Furnizimi i materialit, punimi dhe montimi i dyerve te
toaleteve te punuara nga profili i plastikës 8cm me
panel të bardhë

copë

20.00

4

POS D - 4

copë

12.00

70 x 210

Gjithësejtë punët e zdrukthëtarisë
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VII.

PUNËT E LLAMARINËS

Furnizimi i materialit, punimi dhe montimi i olluqëve
horizontal dhe vertikal, prej llamarinës së plastifikuar
trashësie t=0.55, të vendosura në atikë të betonit të
objektit.
Në çmim të parashihen edhe mbajtësit e ollukëve.
1

- Llogaritur në m'.
Furnizimi i materialit, punimi i lugjeve te kulmit, prej
llamarinës sëplastifikuartrashësie t=0.55, të vendosura
në atikë të betonit të objektit.

m'

284.00

-

2

- Llogaritur në m'.
Furnizimi i materialit, punimi dhe montimi i oxhakëve
prej llamarinës së cinkuartrashësie t=0.55, të
vendosura mbi pullaz të objektit.

m'

40.00

-

3

- Llogaritur në copë.

copë

6.00

-

Gjithësejtë punët e llamarinës
VIII.

-

PUNËT E NGJYROSJES DHE FASADES
Furnizimi i materialit dhe ngjyrosja e sipërfaqeve të
mbrendshme të murreve dhe plafoneve me ngjyre
akrilikemebazëujore.
Në çmim të parashihet edhe skelja e nevojshme për
këtë pozicion.

1

- Llogaritur në m2.
Furnizimi i materialit dhe ngjyrosja e fasadës së
objektit me fasade silikate-silikonike me ngjyre te
bardhe. Në çmim të parashihet edhe skelja e
nevojshme për këtë pozicion.

m2

4,908.00

-

2

- Llogaritur në m2.

m2

1,265.00

-

Gjithësejtë punët e ngjyrosjes
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IX.

PUNËT E DYSHEMEVE
Furnizimi dhe vendosja e shtreses nivelizuese me beton
të trash t = 5cm, Perpara betonimit të vendoset shtresa
termoizolese t = 3cm, folja plastike si dhe të behen
fugat dilatuese.

1

- Llogaritur në m2.

m2

1,720.00

-

m3

1,200.00

-

m2

520.00

-

Gjithësejtë punët e dyshemeve:

-

Furnizimi dhe vendosja e dyshemes linoleum 5mm me
ngjites me shtresen rrafshurese neper klasa, duke
perfshirë saldimin e rrollneve dhe vendosjen e shiritit
kendore neper perimetrin e kthinave ne lartesi prej
7cm.
2

- Llogaritur në m2.
Furnizimi dhe vendosja e pllakave të tehnogranitit në
pjesën hyrëse të objektit, shkallëve si dhe dyshemet e
banjove, nianse sipas zgjedhjes së organit mbikqyrës.

3

X.

- Llogaritur në m2.

PUNËT E QERAMIKËS

Furnizimi i pllakave të qeramikës të klasës së parë
sipas zgjedhjes së projektantit, për murret e banjove si
dhe
të
laboratoreve.
1

- Llogaritur në m2.

m2

364.00

Gjithësejtë punët e qeramikës:
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XI.

PUNËT E HIDROIZOLIMEVE DHE
TERMOIZOLIMEVE
Furnizimi i materialit dhe punimi i hidroizolimit
horizontal dhe vertikal të objektit nën themele me folie
prej PVC-së si dhe termoizolim prej Termodurit në dy
shtresa prej 10 cm.

1

- Llogaritur në m2.

m2

860.00

-

Furnizimi i materialit dhe punimi i hidroizolimit
vertikal dhe horizontal i banjove me material dy
komponentsh, lyerja të behet në dy shtresa si dhe të
vendosen kandoret neper kande.
2

- Llogaritur në m2.

m2

364.00

-

3

Furnizimi i materialit dhe punimi i termoizolimit të
fasades t = 10cm.
Në çmim të parashihen skelet e nevojshme për këtë
pozicion si dhe shtresa mbrojtese e termoizolimit
- Llogaritur në m2

m2

1,265.00

-

Gjithësejtë punët e izolimeve
XII.

-

PUNËT E CELIKUT

Furnizimi i materialit dhe punimi i gardhit të shkallëve
me profile metalike - tub ø50mm te plastifikuar.
1

- Llogaritur në m'.

m'

40.00

-

m'

40.00

-

Furnizimi i materialit dhe punimi i gardhit dorembajtësi i mveshur me dru sipas detajit.
2

- Llogaritur në m'.

Gjithësejtë punët e celikut
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REKAPITULIMI
Shkolla Model
I.

PUNËT E DHEUT

-

II.

PUNËT E BETONIT

-

III.

PUNËT E ARMIMIT

-

IV.

PUNËT E MURRATIMIT DHE SUVATIMIT

-

PUNËT E PULLAZIT

-

PUNËT E ZDRUKTHËTARISË

-

PUNËT E LLAMARINËS

-

PUNËT E NGJYROSJES DHE FASADES

-

PUNËT E DYSHEMESË

-

PUNËT E QERAMIKËS
PUNËT E HIDROIZOLIMEVE DHE
TERMOIZOLIMEVE

-

PUNËT E CELIKUT

-

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

-

Gjithesejte punët ndërtimore:
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6. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET
Organizimi i projekteve është funksion shumë i rëndësishëm në çdo organizatë dhe për
secilin individ. Organizimi në tërësi ka rëndësi të madhe për zhvillimin e një shoqërie
bashkëkohore. Në ditët e sotme organizimin dhe menaxhimin e trajtojnë, duke e futur në
mes të shkencës dhe artit. Meqense menaxhimi i projekteve paraqet një veprim jo
rutinor dhe të pa përsëritshem atëherë edhe menaxhimi kërkon një qasje metodologjike
që e dallon nga menaxhimi rutinor. Organizimi i projektit të shkollës së mesme në Pejë
paraqet një projekt mjaft serioz prandaj për këtë fakt që punët të kryhen në mënyrë sa
më të mirë dhe pa pasur ngecje të mëdha i është kushtuar vëmendje e madhe
organizimit dhe menaxhimit si fenomene mjaft komplekse, duke e trajtuar problemin në
hollësi me caktimin e udhëheqësve për pjesë të vecanta si atë të financave, kontrollit të
materialit, kontaktit me organet mbikqyrëse dhe projekt menaxherit të qeshtjeve teknike
për punët në objekt. Menaxheri organizativ i projektit që të jetë i suksesshem duhet ta
ketë kulturen organizative, aftësitë e liderit dhe aftesitë për organizimin e një projekti.
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